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Erzurum, Erzincan ve Artvin ‹lleri Chrysomelinae
(Coleoptera, Chrysomelidae) Altfamilyas› Üzerinde Faunistik ve
Sistematik Bir Araﬂt›rma*
‹rfan ASLAN, Hikmet ÖZBEK
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum - TÜRK‹YE

Geliﬂ Tarihi: 09.09.1997

Özet : Artvin, Erzincan ve Erzurum illerinden 1992-1996 ve daha önceki y›llarda toplanan Chrysomelinae (Coleoptera,
Chrysomelidae) türleri üzerinde yürütülen bu faunistik ve sistematik çal›ﬂma sonucunda; 12 cinse ait 34 tür tespit edilmiﬂtir. Bunlar
ars›nda Chrysolina cuprina (Duftchimit), C.geminata (Paykul), C. hyrcana Weise, C. trapezicollis Bechyné, ve Timarcha hummeli
Falderman türleri Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r. Chrysomela collaris L., C.populi L., C.salceti (Weise) ve Plagiodera versicolora
(Laicharting)’n›n kavak ve sö¤üdün tomurcuk, yaprak ve sürgünlerinde, Gonioctena linnaeana (Schrank), Phratora vitellinae (L.) ve
P. tibialis (Suffrian)’in sögüt yapraklar›nda, Gonioctena fornicata (Brügg.)’n›n yoncada, Leptinotarsa decemlineata (Say)’n›n ise
patates bitkisinde zarar yapt›¤› tespit edilmiﬂtir. Di¤er taraftan, Gastrophysa viridula caucasica Jolivet’in ladin fidan üretim alanlar›nda
problem oluﬂturan Rumex alpinus L. yabanc› otu ile biyolojik mücadelelde kullan›labilece¤i ortaya konmuﬂtur.
Her türün k›saca tan›m› yap›lm›ﬂ, taksonomik öneme sahip vücut k›s›mlar› çizilerek cins ve tür tan› anahtarlar› haz›rlanm›ﬂ,
belirlenebilen konukçular ile Türkiye ve dünyadaki yay›l›ﬂlar› verilmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler : Chrysomelidae, Chrysomelinae, Faunistik, Sistematik

Faunistic and Systematic Studies on the Subfamily Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae)
in Artvin, Erzincan and Erzurum Provinces of Turkey
Abstract : This faunal and systematic study on the subfamily Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae) is based on material
collected from Artvin, Erzincan and Erzurum provinces during 1992-1996 and previous years. 34 species belonging to twelve
genera were recorded. Among them, Chrysolina cuprina (Duftchimit), C. geminata (Paykul), C. hyrcana Weise, C. trapezicollis
Bechyné and Timarcha hummeli Falderman are new records for Turkish fauna. Chrysomela collaris L., C. populi L., C. salceti (Weise)
and Plagiodera versicolora (Laicharting) were determined as willow and poplar pest, Gonioctena linnaeana (Schrank), Phratora
vitellinae (L.) and P. tibialis (Suffrian) as willow pest, Gonioctena fornicata (Brügg.) as alfalfa pest and Leptinotarsa decemlineata
(Say) as potato pest. Furthermore, Gastrophysa viridula caucasica Jolivet has a potential use in the biological control of Rumex
alpinus L., that is a significant weed species in spruce (Picae sp.) plantations.
A short description was made for each species, and drawings of body parts having taxonomic importance were enclosed. Keys to
the genera and species were prepared . The host plants of some species were recorded. Their distribution in the research area, other
parts of the country and in the world was included.
Key Words : Chrysomelidae, Chrysomelinae, Faunistic, Systematic

Giriﬂ
Geniﬂ bir böcek grubunu içine alan Chrysomelinae
(Chrysomelidae) altfamilyas›nda erginlerin vücut ﬂekli,
büyüklü¤ü ve renkleri çok de¤iﬂiklik göstermektedir.
Boylar› 2-30 mm uzunlu¤unda, parlak metalik renkte,
vücut dar ve uzunca veya dairemsi ve yass›, d›ﬂbükey; baﬂ
e¤ik; anten gözlerin önünden ç›kar, k›sa, nadiren vücut
uzunlu¤unda, filiform ve ço¤unlukla 11 segmentli (ender

olarak 10 segmentli); clypeus dar, az veya çok zar›ms›
yap›da; procoxa enine veya oval, yass›; trochanter aç›kça
görülebilir; 3. tarsus segmentinin uç k›sm› genellikle tam,
baz› hallerde iki loplu; pygidium elitra taraf›ndan kapat›l›r
(1). Larvalar tombul ve etli yap›da, epikranial dikiﬂin her
bir kenar›nda 6’ﬂar adet ocelli bulunur, thorax bacaklar›
çok iyi geliﬂmiﬂ, baz› türlerde ise vücut üzerinde setalar
bulunmaktad›r (2, 3).

* Bu çal›ﬂma, ‹rfan Aslan’›n Yüksek Lisans tezinin geniﬂletilmiﬂ bir bölümüdür.
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Chrysomelinae bireylerinin beslenmeleri ilk bak›ﬂta
dikotiledonlarla s›n›rland›r›lsa da çok kez baz› çal›, a¤aç ve
yabanc› otlarda da beslenirler (1). Hemen daima aç›kta
beslenen ergin ve larvalar, nadiren tüp ﬂeklindeki
yuvalar›nda, bazen de benzer bitki konukçular› üzerinde
ve baz› yabanc› otlarda topluca beslenirler. Diﬂiler,
yumurtalar›n› gruplar halinde yapraklar›n genelde alt veya
üst yüzüne, bazen dal ve sürgünlere, ender olarak da
topra¤a b›rak›rlar. Az say›da da olsa baz› vivipar veya
ovovivipar türler de mevcuttür (1). Olgun hale gelen
larvalar, ço¤unlukla toprakta, bazen de yaprak, sürgün ve
dallar üzerinde pupa olmaktad›rlar (1, 4). Baz› türler,
populasyon seviyesi yüksek oldu¤u zaman kültür
bitkilerinde önemli zararlara sebep olurken, kimi türlerin
bitki virüslerini taﬂ›d›klar›, Chrysolina hyperici ve
Zygogramma suturalis’in ise yabanc› otlar›n
mücadelesinde kullan›ld›klar› belirtilmektedir (1).
Jolivet et al. (5), Chrysomelinae türlerinin konukçu
bitkilerinin 47 familyay› içerdi¤ini, bunlar aras›nda dikkat
çekici olarak Salicaceae, Betulaceae, Polygonaceae,
Cruciferae, Leguminosae, Malvaceae, Mytaceae,
Umbelliferae, Solanaceae, Plantoginaceae, Labiate ve
Compositae
familyalar›n›n
önemli
oldu¤unu
bildirmektedirler. Ayn› araﬂt›r›c›lar, bu böceklerin %40’ a
yak›n›n›n
kültür
bitkileri
ile
beslendi¤ini
kaydetmektedirler (5).
Lopatin (6), bu altfamilyan›n dünyada 130 cins ve
3000 türe sahip oldu¤unu, Orta Asya ve Kazakistan’da 19
cins ve 123 tür bulundu¤unu belirtmektedir.
Ülkemizde bu altfamilya üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar
genelde yabanc›lara (7, 8, 9, 10) ait olmas›na ra¤men,
yerli araﬂt›rmac›lar taraf›ndan da baz› çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂt›r. K›smal› (11), ‹zmir ilinde bu altfamilyaya ait 4
türün morfoloji, konukçu çevresi, yay›l›ﬂ›, zarar ﬂekli ve
k›sa biyolojilerini incelemiﬂtir. Kasap (12), ço¤u ‹ç
Anadolu’dan, baz›lar› ise di¤er yörelerden toplanan
Leptinotarsa ve Crosita cinslerine ait birer tür ve
Chrysomela’ya ait 10 türü taksonomik olarak incelemiﬂ,
Chrysomela
bruneli
Demoison’un
holotip’inin
aedeagus’unu inceleyerek bu türün yeniden tan›m›n›
yapm›ﬂ ve C. staphylea (L.)’nin Türkiye faunas› için yeni
oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Yine ayn› araﬂt›r›c›, ‹ç
Anadolu Bölgesi’nde bulunan 10 cinse ait 16 türü
Türkiye’nin di¤er bölgelerinden toplanan örneklerle
karﬂ›laﬂt›rarak
incelemiﬂ,
Phaedon, Melasoma,
Phyllodecta ve Entomoscelis cinslerine ait tür tan›
anahtarlar›n› haz›rlam›ﬂ, Phyllodecta tibialis Suffr.’in
Türkiye faunas› için yeni kay›t oldu¤unu belirtmiﬂtir (13).
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Yukar›da belirtilen literatür bilgilerinden de
anlaﬂ›laca¤› gibi, araﬂt›r›c›lar›n hemen tamam›
çal›ﬂmalar›n› Bat›, ‹ç ve k›smen de Güneydo¤u Anadolu
illerinde yürütmüﬂlerdir. Do¤u Anadolu, bu bölgelerden
çok farkl› topografik yap› ve iklim koﬂullar›na sahiptir.
Buna ba¤l› olarak da çok de¤iﬂik habitatlar
bulunmaktad›r. Bu durumlar gözönüne al›narak
Chrysomelinae ile ilgili Erzurum, Erzincan ve Artvin
illerini içeren faunistik ve sistematik bir çal›ﬂma
yürütülmüﬂtür.

Materyal ve Metot
Araﬂt›rman›n materyalin›, Erzurum Ovas›’n›n merkez
köyleri, Üniversite arazisinin 4 ve 6 nolu araﬂt›rma
alanlar›, Palandöken Da¤›, Erzurum’un ‹spir, Tortum,
Narman, Uzundere, Oltu, Olur, ﬁenkaya, Horasan ve
Pasinler ilçeleri; Erzincan›n merkez köyleri ile Üzümlü
ilçesine ba¤l› köyler; Artvin’in Arhavi, Ardanuç, Borçka,
Hopa ve Yusufeli ilçeleri ile bunlar›n baz› köylerinden
1992-1996 y›llar›nda toplanm›ﬂ olan Chrysomelinae
erginleri ve konukçular› belirlenenlerin konukçu bitkileri
oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca, bu örneklere ek olarak daha
önceki y›llarda toplanm›ﬂ olanlar da de¤erlendirilmeye
al›nm›ﬂt›r.
Örnekler, olanaklar ölçüsünde yukar›da belirtilen
yerlere nisan-eylül aylar›nda gidilerek, çeﬂitli kültür
bitkileri, çal› türleri ve yabanc› otlardan toplanm›ﬂt›r.
Özellikle de yapraklar› yenilmiﬂ bitkiler daha yakinen
incelenmiﬂ ve bunlarda larva ve erginler aranm›ﬂt›r. Elle
toplanan veya bu bitkilere atrap sallanarak elde edilen
materyal laboratuvara getirilmiﬂtir. Toplanan larva ve
yumurtalar, laboratuvarda kafesler içerisinde kültüre
al›nm›ﬂ ve erginler elde edilmiﬂtir.
Örnekler, “WILD M5A” marka stereomikroskop
alt›nda incelenmiﬂ, teﬂhiste önem taﬂ›yan karakterlerin
çizimleri ise bu mikroskopa tak›lan “WILD M5 Çizim tüpü”
yard›m›yla yap›lm›ﬂt›r.
Örneklerin boy ölçümleri fazla say›da olanlardan 10
erkek ve 10 diﬂi, az say›da olanlar da ise eldeki mevcut
örnekler üzerinden yap›lm›ﬂt›r. Boy ölçümlerinde anten’in
ilk segmentinin baﬂa ba¤land›¤› yerden elitra sonuna
kadar olan mesafe dikkate al›nm›ﬂt›r.
Örnekler Wilcox (14), Mohr (15), Lopatin (6), Lopatin
ve Kulenova (16), Gruev and Tomov (17)’ un
haz›rlad›klar› teﬂhis anahtarlar›ndan yararlan›larak tür
düzeyine kadar teﬂhis edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Teﬂhisinde
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5- Elitra’n›n epipleura’s›n›n apikalde 1/4’ü tüylü (ﬁekil
1.4); maxilla palp›’n›n son segmenti bir önceki
segmentden daha büyük ve uca do¤ru geniﬂler (ﬁekil
1.5)..................................Chrysolina Motscholusky

zorluk çekilen türler ile teﬂhisi yap›lanlar›n kontrolu Prof.
Dr. A.B. Gruev (BULGARIA) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Cins ve
tür tan› anahtarlar›n›n haz›rlanmas›nda yine yukar›daki
kaynaklardan yararlan›lm›ﬂ, taxa isimleri alfabetik s›raya
göre yaz›lm›ﬂt›r.

-

Arazide tan›s› yap›lamayan konukçu bitki örnekleri
laboratuvara getirilerek teﬂhise haz›rlanm›ﬂ, daha sonra
da uzmanlara teﬂhis ettirilmiﬂtir.

6- T›rnaklar diﬂli (ﬁekil 1. 7).....................................7

1000’in üzerindeki araﬂt›rma materyali Atatürk
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Müzesinde muhafaza edilmektedir.

Bulgular
Bu çal›ﬂmada, Chrysomelinae altfamilyas›na mensup
12 cinse ait 34 tür tespit edilmiﬂtir.

-

-

Pronotum’un ön veya arkas› daha geniﬂ, eni
boyundan fazla; vücut oval veya dairemsi; 3. tarsus
segmenti aç›kça iki loplu veya de¤il........................2

T›rnaklar diﬂsiz....................................................8

7- Vücut yuvarla¤›ms› oval; dorsal› k›m›z› veya sar›ms›
k›rm›z›, üzeri siyah benekli; tibia’n›n uç k›sm› oldukça
geniﬂ, iki parçal›, arka kenar uçlar› sivrice (ﬁekil 1.8)
...................................................Gonioctena Chev.
-

Chrysomelinae cins tan› anahtar›
1- Pronotum’un ön ve arka k›s›mlar› birbirine eﬂit, eni
boyundan daha k›sa veya eﬂit (ﬁekil 1.1); Vücut
silindirik, dar ve uzunca; 3. tarsus segmenti belirgin
olarak iki loplu................................. Prasocuris Lat.

Elitra’n›n epipleura’s› tüysüz; maxilla palp›’n›n son
segmenti bir önceki segmentden daha dar ve k›sa
(ﬁekil 1.6).....................................Leptinotarsa Stal

Vücut yass› ve uzunca oval, metalik yeﬂilimsi veya
mavimsi
renkte,
beneksiz;
tibia
normal
................................................Phratora Chevrolat

8- Elitra’daki noktalar geniﬂ aral›kl›, s›ralar halinde
boyuna hatlar oluﬂturur; femur tibia’n›n girebilece¤i
ﬂekilde boyuna çukurlu, tibial spur bulunmaz, 3.
tarsus segmenti belirgin olarak iki loplu
...................................................Phaedon Latreille
-

Elitra kar›ﬂ›k noktal›; femur normal, boyuna çukurlu
de¤il; tibial spur mevcut; 3.tasus segmenti lopsuz
veya çok hafif loplu..............................................9

2- Pronotum öne do¤ru geniﬂler; elitra’n›n kaide k›sm›
anteriöre do¤ru belirgin olarak daral›r (ﬁekil 1.2),
son k›sm›n›n uçlar› hafif içe do¤ru kesik (ﬁekil 1.2);
tarsi segmentleri k›sa ve geniﬂ, 3. segmentin ön
aç›kl›¤› çok dar; maxilla palp›n›n son segmenti daha
uzun ve geniﬂ, uç k›sm› yuvarlak....Timarcha Latreille

9- Epipleura normal, içe k›vr›k de¤il; elitra süturu
posteriorde 1/2 si oluk ﬂeklinde çökük (ﬁekil 1.9);
procoxal aç›kl›k (kavis) bir birine çok yak›n;
prosternum ince ve silindirik, tibia’n›n apikali testere
ﬂeklinde diﬂli.........................Gastrophysa Chevrolat

-

-

Pronotum arkaya do¤ru az veya çok geniﬂ; elitra’n›n
kaidesi ve son k›sm› normal; tarsi segmentleri fazla
k›sa ve geniﬂ de¤il, 3.segmentin ön aç›kl›¤› ve maxilla
palp›n›n son segmenti yukar›daki gibi de¤il.............3

Epipleura iyi geliﬂmiﬂ, içe do¤ru k›vr›k, elitra
süturunda çöküntü yok; procoxal aç›kl›k bir birine
çok yak›n veya uzak, prosternum ince ve silindirik
de¤il, tibia diﬂsiz................................................10

3- Elitra süturu arkadan öne do¤ru 1/4’ü oluk ﬂeklinde
çökük (ﬁekil 1. 3); elitra ve pronotum sar›ms› veya
k›rm›z›ms›, üzerleri siyah lekeli, prothorax
metathorax’tan daha k›sa......Entomoscelis Chevrolat

10- Elitra’n›n arkaya do¤ru 1/3’e yak›n k›sm› iyice dar,
uçlar› sivri, elitra üzerindeki kar›ﬂ›k noktalar
derinlemesine z›k zakl› hatlar oluﬂturur; pronotum
s›k ve kar›ﬂ›k noktal› ....................Colaphellus Weise

-

-

Elitra sütur’u çökük de¤il, elitra ve pronotum’un
rengi k›rm›z›ms› ve farkl› renklerde; prothorax
metahtorax’dan k›sa veya uzun..............................4

4- Maxilla palp›n›n son segmenti kesik uçlu................5
-

Maxilla palp›n›n son segmentinin ucu yuvarlakça veya
sivrice.................................................................6

Elitra’n›n son k›sm› ve uçlar› normal, daralmaz, üzeri
kar›ﬂ›k noktal›, fakat bu noktalar hat oluﬂturmaz;
pronotum tamamen noktas›z veya kenar k›s›mlar›
noktal›..............................................................11

11- Pronotum noktas›z ve kenarlar› düz; humeral callus
(omuz ç›k›nt›s›) d›ﬂa do¤ru irice yumru oluﬂturur
(ﬁekil 1.10), epipleura iyi geliﬂmiﬂ, keskince alta
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-

do¤ru dönük ve içe kavis oluﬂturarak batar ve
abdomen’in sternit’ine derince iz b›rak›r
........................................Plagiodera Redtenbacher

-

Pronotum’un kenarlar› noktal›, hilal ﬂeklinde çokük,
derince yivli, ortas› noktas›z (ﬁekil 1. 11); humeral
callus çok az belirgin, epipleura normal, abdomen
sternit’ine batmaz....................Chrysomela Linnaeus

7- Elitra siyah›ms› koyu mavi; scape’nin alt k›sm› koyu
mavi, antenin di¤er k›s›mlar› siyah; pronotum’un
kenarlar›ndaki yivler uzun, pronotum’un yar›s›na
ulaﬂ›r, yivlerin ilerisi s›k noktal› (ﬁekil 1. 15); elitra
üzeri kar›ﬂ›k noktal›, kenarlar› ve epipleura
k›rm›z›ms› sar› bantl›............C. gypsophilae (Küster)

Chrysolina Motschulsky, 1860
Chrysolina tür tan› anahtar›

Pronotum’un kenarlar› tamamen yivsiz veya yüzeysel
çökük.................................................................2

Renk yukar›daki gibi veya farkl›; pronotum’daki
yivler daha k›sa, pronotum’un yar›s›na ulaﬂmaz,
yivler hariç pronotum noktas›z; elitra üzeri düzenli
s›ral› noktal›, yan kenarlar› boyuna sar› renkte bantl›
..........................................................................8

2- Pronotum’un kenarlar› posteriorde yüzeysel çökük,
geniﬂ çukurcuklu; baﬂ, pronotum ve ventral yüzey
yeﬂil veya alt›n yeﬂili, elitra kiremit k›rm›z›s› veya
kahve renkte ............................C. polita (Linnaeus)

8- Elitra aç›k siyah veya siyah›ms› kahve, üzeri ikiﬂer
s›ral› düzenli noktal›, s›ralar aras› noktas›z (ﬁekil
1.21), ilk iki anten segmenti kahve, di¤er segmentler
siyah renkte .................................C. marginata (L.)

-

-

1- Pronotum’un kenarlar›n›n tamam› veya bir k›sm›
arkadan öne do¤ru yiv ﬂeklinde çökük....................5
-

Pronotum’un kenarlar› tamamen yivsiz veya çok az
bas›k, çukurcuksuz; renk yeﬂil, mavimsi yeﬂil, metalik
kahve yada mor...................................................3

3- Vücut metalik kahve veya mor; bacaklar ve anten aç›k
kahve veya sar›ms› k›rm›z›; pronotum’un kenarlar›
tamamen yivsiz ve çöküntüsüz.............................
...........................................C.trapezicollis Bechyné

-

Vücut k›rm›z›ms› kahverenkte de¤il, farkl› renklerde;
elitra’ n›n d›ﬂ kenarlar› bantl›; baﬂ noktal› veya
noktas›z..............................................................7

Elitra metalik siyah›ms› yeﬂil, s›ral› noktal›, s›ralar
aras› eﬂit geniﬂlikte ve küçük noktalarla kapl›, anten
k›rm›z›ms› kahve renkte.................C. hyrcana Weise

9- Pronotum’daki yiv ön ve arkada hemen hemen eﬂit
geniﬂlikte, arkas› pronotum’un posteirörü ile
birleﬂmez..........................................................10

Vücut yeﬂil veya mavimsi yeﬂil; pronotumun kenarlar›
çok az bas›k veya çöküntülü..................................4

Pronotum’daki yiv öne do¤ru belirgin bir ﬂekilde
daralarak sivrileﬂir, arkas› pronotum’un posteriörü
ile birleﬂir..........................................................11

4- Pronotum parlak yeﬂil; prothorax’›n prosterna’s›
yüzeysel, geniﬂçe ve k›r›ﬂ›k çöküntülü (ﬁekil 1.12);
elitra’n›n üzeri mavi bants›z....................................
......................................C. herbacea (Duftschmidt)

10- Vücut koyu parlak veya metalik mavi; 3.-5. anten
segmentleri di¤erlerine oranla ince ve uzun; elitra
ikiﬂer s›ral› noktal›, s›ralar aras› çok küçük kar›ﬂ›k
noktal›.........................................C. cuprina (Duft.)

-

-

Pronotum mor veya metalik yeﬂil; prothorax’›n
prosterna’s› derince düz, uzunca boyuna çöküntülü
(ﬁekil 1. 13); her bir elitron’da boyuna koyu parlak
mavi
bant
bulunur
(ﬁekil
1.14)
.................................C. modesta coerulans (Scriba)

5- Pronotum’daki yivler geniﬂ çöküntü oluﬂturur, d›ﬂ
kenarlar› ﬂiﬂkin; elitra’n›n d›ﬂ kenarlar› boyuna sar›
veya turuncu bantl›, yada bants›z...........................6
-

Pronotum’daki yivler geniﬂ çöküntü oluﬂturmaz, d›ﬂ
kenarlar› daha az ﬂiﬂkin; elitra’ n›n d›ﬂ kenarlar›
bants›z................................................................9

6- Vücut tamamen parlak k›rm›z›ms› kahverenkte;
elitra’ n›n d›ﬂ kenarlar› bants›z; baﬂ tamamen seyrek
derin noktal›..........................C.staphylea (Linnaeus)
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-

-

Vücut koyu veya metalik mavi; anten segmentleri
normal; elitra ikiﬂer s›ral› noktal›, s›ralar aras› ikiﬂer
veya üçer adet düzensiz s›ral› küçük noktal›..............
...............................................C.geminata (Paykul)

11- Pronotum’daki yivler yay ﬂeklinde, hemen hemen
pronotumun anteriorüne kadar uzan›r (ﬁekil 1. 17);
baﬂ ve pronotum, çok küçük noktal› veya tamamen
noktas›z; elitra geniﬂ s›ral› noktal›....................
...............................................C.chalcites (Germar)
-

Pronotum’daki yivler normal, daha k›sa pronotum’un
anterioruna ulaﬂmaz; baﬂ ve pronotum noktal› veya
noktas›z............................................................12

12- Vücut metalik yeﬂil veya mavi, renk elitra’n›n sonuna
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do¤ru matlaﬂ›r; 3. ve 4. anten segmentleri 2.’nin iki
kat› kadar uzunlukta; elitra seyrek, geniﬂ aral›kl› s›ral›
noktal›, s›ralar aras› eﬂit geniﬂlikte, 4. ve 5. s›ralar
18-20 adet noktal› ...................C. hyperici (Forster)
-

Vücut siyah veya k›rm›z›ms› kahve renkte; anten
segmentleri normal, hemen hemen eﬂit uzunlukta;
elitra düzgün s›ral› noktal›; nokta say›lar› de¤iﬂir...13

13- Vucudun tamam› metalik siyah veya bronz renkte;
pronotum derince düz yivli (ﬁekil 1.16); elitra
boyuna düzgün s›ral› noktal›; ilk anten segmenti aç›k
kahve ve tüysüz, di¤erleri siyah ve s›k tüylü, elitra
süturu elitran›n renginde ....................................
...................................C. vernalis ottomana (Weise)
-

Pronotum metalik siyah; elitra ve antenler k›rm›z›ms›
veya koyu kahve renkte; pronutum derince düz yivli;
elitra 9 adet düzgün s›ral› noktal›, elitra süturu
boyuna soluk siyah bantl› .............................
.................................................C.lurida (Linnaeus)

Chrysolina chalcites (Germar, 1824)
Sinonim: Chrysomela chalcites Germar, 1824 (18).
Vücut metalik madeni parlakl›kta veya zeytin yeﬂili,
bazen bronz renkli; 1. anten segmenti, maxillar ve labial
palpler ile tarsus k›rm›z›ms› kahve; pronotum’un kenarlar›
yay ﬂeklinde yivli, yivler kaide k›sm›nda daha derin ve
geniﬂ oyuk, pronotum’un anteriorüne kadar uzan›r (ﬁekil
1.17); baﬂ noktas›z; pronotum çok küçük noktal› veya
tamamen noktas›z; elitra geniﬂ s›ral› noktal›, s›ralar aras›
geniﬂlik noktalar aras› geniﬂli¤in yaklaﬂ›k 1,5 kat› kadar,
d›ﬂ kenarlar› içe oranla daha s›k noktal›, humeral callus
noktas›z, elitra’n›n iç taraftan son k›sm› öne do¤ru dar V
ﬂeklinde çizgili; tibia’n›n son k›sm› oldukça tüylü; boyu
5,5-7,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Afganistan, Kafkaslar, Orta ve
Do¤u Avrupa, Orta Asya, Suriye ve Türkiye (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Amasya, Samsun (10), ‹zmir
(11), ‹stanbul (18), Diyarbak›r (19).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Yusufeli, 600 m, 4.VII.
1994, 1 ; Alt›parmak, 5.VII.1994, 1 ; ERZURUM:
Uzundere, ﬁellale, 1000 m, 9.VI.1996, 2
,1

Chrysolina cuprina (Duftschimidt, 1825)
Sinonim: Chrysomela cuprina Duftschimidt, 1825
(18)
Vücut koyu parlak veya metalik mavi; 3.-5. anten
segmentleri di¤erlerinden çok daha ince ve uzun; baﬂ

noktas›z, clypeus hafif noktal›; pronotum’un kenarlar›
posteriorde geniﬂçe yivli, yivler pronotum’un sonuna tam
ulaﬂmaz (ﬁekil 1.18), bu k›s›mlar›n iç ve d›ﬂ taraflar›nda
kalan k›s›mlar s›k noktal›, di¤er k›s›mlar seyrek ve yan
kenarlara oranla çok daha küçük noktal›; elitra ikiﬂer s›ral›
noktal›, s›ralar aras› kar›ﬂ›k küçük noktalarla kapl›;
abdomen sternit’leri k›rm›z›ms› kahve veya bronz renkli;
boyu 6,5-7,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Almanya, Avusturya, Macaristan,
Polonya ve Romanya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
‹ncelenen materyal: ERZURUM: ‹spir, Madenkörübaﬂ›,
1600 m, 18.VI.1994, 1 .

Chrysolina geminata (Paykul, 1799)
Sinonim: Chrysomela geminata Paykul, 1799; C.
cuprina Gruev, 1968 (18).
Vücut koyu veya metalik mavi; baﬂ noktas›z;
pronotum’un kenarlar› posteriorde geniﬂçe yivli, yivler
pronotum’un sonuna ulaﬂmaz (ﬁekil 1.19), bu k›s›mlar›n
ön ve d›ﬂ taraflar›nda kalan k›s›mlar iri ve s›k noktal›;
pronotum’un kenar› yuvarlak, tabandan öne do¤ru
daral›r; elitra ikiﬂer s›ral› noktal›, s›ralar aras› ikiﬂer veya
üçer adet küçük düzgün olmayan s›ralar halinde noktal›;
boyu 7,0-8,0 mm.
Dünyadaki
yay›l›ﬂ›:
Almanya,
Bulgaristan,
Çekoslavakya, Fransa, ‹talya, Kafkaslar, Norveç, Romanya
ve Yugoslavya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
‹ncelenen materyal: ERZURUM: ‹spir, 1750 m,
17.VIII.1992, 1 ; Madenkörübaﬂ›, 1600 m,
18.VI.1994, 1 .

Chrysolina gypsophilae (Küster, 1845)
Sinonim: Chrysomela gypsophilae Küster, 1845; C.
sanguinolenta Apfelbeck, 1912; C. kusteri Franz, 1938
(18).
Elitra ve antenler d›ﬂ›nda vücudun di¤er k›s›mlar›
metalik koyu siyah›ms› mavi, elitra ve antenler metalik
siyah, 1.anten segmentinin alt yar›s› kahverengi; baﬂ ve
yan yivleri hariç pronotum noktas›z; baﬂ tüylü; pronotum
kenar›ndaki yivler kaidede geniﬂler, içi büyük çukurcuklu
ve boyu hemen hemen pronotum’un ön k›sm›na ulaﬂ›r
(ﬁekil 1.15); elitra’n›n yan k›s›mlar› ve epipleura
k›rm›z›ms› sar› bantl›, elitra üzeri düzensiz kar›ﬂ›k noktal›;
boyu 9,0-11,0 mm.
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Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Finlandiya ve Türkiye (18).

22.VIII.1992, 2

,2

; O¤uzkent, 1950 m,

Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Ankara, ‹çel (10), Ankara ve
K›rﬂehir (12).

23.VIII.1992, 2

,4

; Süngübay›r, 1850 m,

15.VII.1992, 19

, 10

‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Borçka, Karagöl,
8.VII.1994, 1 , 2
; Hopa, 1.IX.1994, 1 ;
ERZURUM: Tortum, Aksu Yaylas›, 2250 m, 14.VII.1996,
1 ,2
.

5

Bu türün Do¤u Anadolu’da varl›¤› bu çal›ﬂma ile
belirlenmiﬂtir.

Chrysolina herbacea (Duftschmidt,1825)

Vücut parlak yeﬂil renkte; pronotum parlak yeﬂil
renkte, yanlar› kaide k›sm›nda hafif çökük; pronotum ve
elitra noktal›, elitra’daki noktalar düzgün s›ral›, elitra
üzerinde boyuna mavi renkte bant mevcut de¤il; procoxae
aras›nda kalan prosterna k›sm› yüzeysel, geniﬂçe ve k›r›ﬂ›k
çöküntülü (ﬁekil 1. 12); boyu 7,0-11,0 mm.
Örnekler Mentha longifolia ve sulak yerlerdeki bitkiler
üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Bat› Sibirya, Hindistan, Kafkaslar,
Kazakistan, Orta ve Güney Avrupa (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Bolu, Sinop, Trabzon (7); Bursa,
‹çel, ‹zmit, Ankara (9), Bilecik, Bursa, Edirne, ‹stanbul,
Erzurum, Samsun, Trabzon (10), Samsun, Ankara,
Çank›r›, Çorum, K›rﬂehir, Konya, Nevﬂehir, S›vas,Yozgat
(12), ‹stanbul (18).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Ardanuç, Ferhatl›,
7.VII.1994, 3
,5
; Akarsu, 7.VII.1994, 3
,
; Yusufeli, Alt›parmak, 5.VII.1994, 5

,8

Sar›göl, 5.VII.1994, 3

,4

14.VI.1994, 3

; ERZURUM: Palandöken,

,6

2300 m, 18.VII.1979, 8
15

, 30

11.VI.1981, 2
756

; ERZ‹NCAN:

,6

; 13.VII.1993, 5

13.VIII.1995, 16

, 18
,3

;

; 28.VII.1996,
, 13

;

; Uzunahmet, 1900 m,
; Olur, Karakoçlar, 1950 m,

; 23.VII.1996, 10
,3

11.VIII.1993, 3

, 12

,4

; 8.VIII.1995, 18

14
; Rabat, 2250 m, 15.VIII.1995, 3
,5
Tortum, Aﬂa¤› Meydanlar, 1750 m, 21.V.1995, 3
4

; Kireçli, 1700 m, 15.VIII.1995, 10
, 21

,

; 25.VII.1995, 8

; Pasinler, 1600 m, 1.IX.1992, 2

8.VIII.1996, 15

Sinonim: Chrysomela herbacea Duftschmidt, 1825; C.
menthastri Weise 1884; C. viridana Joakimov; 1904; C.
alpestris Markovic, 1904; C. menthastri ab. fulminans
Oertzen, 1886; C. menthastri ab. rugicolis Apfelbeck,
1912; Chrysolina menthastri ab. herbacea Csiki, 1940; C.
menthastri Csiki, 1940; Chrysomela menthastri ab.
herbacea Zivojnovic, 1950; C. menthastri ab. croatica
Müller, 1953; C. coerulans menthastris Karnozickij,
1959; C. herbacea var. menthastri Tomov and Gruev,
1969; C. menthastri chalybeipennis Roﬂca, 1976 (18).

2

16

; 15.V.1994, 2

, 24

,
;
,
;
,
,

.

Chrysolina hyperici (Forster, 1771)
Sinonim: Chrysomela hyperici Forster, 1771; C.
hyperici ab. ambigua Novak, 1952; C. hyperici privigna
Karnozickij, 1959; C. quadrigemina Depoli, 1926 (18).
Vücut metalik mavi veya yeﬂil; antenler k›rm›z›ms›
kahve, 3. ve 4. segmentler ince ve 2. nin iki kat› kadar
uzunlukta; baﬂ ve pronotum daha parlak; elitra’n›n son
k›sm›na do¤ru renk biraz daha matlaﬂmakta;
pronotum’un kenarlar› posteriorde geniﬂce yivli ve bu
yivler pronotum’un 1/4’ü kadar uzunlukta, noktas›z olan
pronotumun yanl›z yivli k›sm›n›n önünde kalan k›s›m
noktal›; elitra seyrek, geniﬂ aral›kl›, s›ral› noktal›, s›ralar
aras› eﬂit geniﬂlikte, 4. ve 5. s›ralar 18-20 noktal›,
noktalanma düzenli de¤il; tarsus hariç bacaklar ve
abdomen siyah›ms› kahve; tarsus k›rm›z›ms› kahverenkte;
boyu 5,0-7,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, ‹ran,
Özbekistan, Sibirya, Sicilya ve Türkiye (18).

Kafkaslar,

Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Antalya, Bursa ve Samsun (9,
10).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Palandöken, 2300 m,
13.VII.1993, 1 .
Bu türün Do¤u Anadolu’da varl›¤› bu çal›ﬂma ile
belirlenmiﬂtir.

Chrysolina hyrcana Weise, 1884
Sinonim: Oreina hyrcana ab. chalybaea Brancz›k,
1899; Chrysomela hyrcana Weise, 1884 (20).
Vücut, önemli dercede ﬂiﬂkin, posteriorde geniﬂlemiﬂ,
metalik siyah›ms› yeﬂil renkte; pronotum’un yan kenarlar›
yivli, yiv k›sm› geniﬂ çukurcuklu ve noktal›, di¤er k›s›mlar›
noktas›z; elitra s›ral› noktal› ve s›ralar aras› eﬂit geniﬂlikte
ve küçük noktalarla kapl›, yan kenarlar› aç›k sar› bantl›;
anten k›rm›z›ms› kahverenkte; aedegeus’ un apikali sivri
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(ﬁekil 1. 20); boyu 6,0-7,5 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Kafkaslar ve Kazakistan (6),
Afganistan (20).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
‹ncelenen materyal: ERZ‹NCAN: Cevizli, 4.VI.1990,
1 ; ERZURUM: Pasinler, 1600 m, 8.VIII.1995, 1 ;
Üniversite arazisi, 1850 m, 5.VII.1993, 1 .

Chrysolina lurida (Linnaeus, 1767)
Sinonim: Chrysomela lurida Linnaeus, 1767; C. diluta
Joakimov, 1904 (18).
Antenler, elitra, tarsi ve tibia’n›n uç k›s›mlar›
k›rm›z›ms› kahve veya koyu kahve renkte; pronotum,
abdomen ve uç k›s›mlar› hariç tibia metalik siyah;
pronotum’un yan kenarlar› arkada derince yivli, bu yiv
öne do¤ru daral›r, yivli k›sm›n önü ve d›ﬂ kenarlar› küçük
seyrek noktal›, yivlerin aras›nda kalan k›s›m tamamen
noktas›z ve saydam; herbir elitron 9 adet düzgün s›ral›
noktal›, s›ralar aras› eﬂit, noktalar›n içi hafif siyah›ms›
renkte, çaplar› eﬂit; pronotum’ dakilerden daha büyük;
elitra süturu boyuna soluk siyah bantl›, bu bant sutural
nokta s›ralar› aras›n› tamamen doldurur; boyu 5,5-6,5
mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Asya, Avrupa, Kafkaslar, Sibirya ve
Türkiye (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Ankara, Kars (9), Ni¤de ve
Yozgat (12).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Arhavi, 10.IX.1992,
1 ; ERZURUM: Üniversite arazisi, 1850 m,
21.VI.1994, 1 .

Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758)
Sinonim: Chrysomela marginata Linnaeus, 1758 (18).
Baﬂ ve prothorax parlak; elitra aç›k siyah veya
siyah›ms› kahverenkte, her bir elitron’un d›ﬂ kenarlar›nda
sar›ms› boyuna bir bant bulunur (ﬁekil 1. 21), bant ve
elitra’n›n üzeri ikiﬂer s›ral› noktal›; pronotum’un kenarlar›
posteriorde yivli, yivlerin üst k›sm› oldukça büyük ve geniﬂ
noktal›; gena bileﬂik gözler alt›nda ve antenlerin ç›k›ﬂ
yerlerinde d›ﬂa do¤ru ç›k›nt›l›; antenin ilk 2 segmenti,
tibia’n›n ucu ve tarsus kahverenkte, di¤er anten
segmentleri ve bacaklar siyah; tibia’n›n ucu tüylü; boyu
6,0-7,0 mm’ dir.
Örnekler Artemisia spp. üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Afganistan, Afrika, Avrupa, Bat›
Çin, Kazakistan, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Sibirya (18)

Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Eskiﬂehir, Isparta, Kars,
Nevﬂehir, S›vas, Van (9, 12).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Yusufeli, 600 m,
5.VII.1994, 1 ; ERZ‹NCAN: Cevizli, 4.VI.1990, 5
,
6
; ERZURUM: Aﬂkale, 1500 m, 17.VI.1996, 1 ;
Dutçu, 1900 m, 30.VI.1993, 1 ; Köﬂkköyü, 2000 m,
20.VI.1996, 2
; Narman, Beytepe, 1400 m,
12.VI.1996, 2
, 1 ; Üniversite arazisi, 1850 m,
5.VII.1993, 3
,2
.

Chrysolina modesta coerulans (Scriba,1791)
Sinonim: Chrysomela coerulans Scriba, 1791; C.
violacea Markovic, 1904; Chrysolina coerulans
Gruev,1980 (10).
Pronotum ve bacaklar mor veya metalik yeﬂil; elitra
metalik yeﬂil, elitra süturü ile her bir elitron’un üzerinde
boyuna parlak mavimsi birer bant bulunur (ﬁekil 1.14);
prothorax’›n prosternum’u derince ve düz çöküntülü
(ﬁekil 1.13); pronotumun yanlar› kaide de hafif bas›k,
üzeri noktal›, lateraldeki noktalar di¤erlerinden daha
büyük ve geniﬂ; elitra üzeri düzensiz noktal›; boyu 6,08,0 mm.
Örnekler Mentha longifolia ve sulak yerlerdeki di¤er
baz› bitkiler üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›:Avrupa, Bulgaristan ve Kafkaslar
(12, 18)
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Erzurum (7), Ankara, Hatay
‹zmir, Kars (12).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Ardanuç, Akarsu,
7.VII.1994, 1 , 2
; Ferhatl›, 7.VII.1994, 3
,
2
; Yusufeli, Alt›parmak, 5.VII.1994, 3
, 2
;
Sar›göl, 5.VII.1994, 2
, 1 ; ERZ‹NCAN: Üzümlü,
14.VI.1994, 3
, 4
; ERZURUM: Palandöken,
2300 m, 18.VII.1992, 2
, 3
; 28.VII.1992,
5
, 3
; 13.VII.1993, 5
, 3
;
13.VIII.1995, 6
, 10
; ﬁenkaya, Turnal›, 1750
m, 8.IX.1994, 10
,5
; Oltu, Çaml›bel, 1750 m,
7.IX.1995, 16
, 13
; Olur, Karakoçlar, 1950 m,
22.VIII.1992, 4
, 5
; O¤uzkent, 1950 m,
23.VIII.1992, 8
, 4
; Süngübay›r, 1850 m,
15.VII.1996, 9
, 10
; 23.VII.1993, 13
,
5
; 15.V.1994, 8
,7
; 25.VII.1995, 3
,
6
; Pasinler, Rabat, 2250 m, 15.VIII.1995, 3
,
8
; Pazaryolu, 7.VIII.1994, 4
, 2
; Tortum,
Kireçli, 1700 m, 8.VIII.1996, 16
, 25
.
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Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
Sinonim: Chrysomela polita Linnaeus, 1758 (6).
Baﬂ, pronotum, son üç sternit’i hariç abdomen ve tarsi
hariç bacaklar parlak yeﬂil veya alt›n yeﬂili; elitra kremit
k›rm›z›s› veya k›rm›z›ms› kahve; antenler ve abdomen’in
son üç sterniti aç›k kahve; tarsi koyu kahve renkte;
pronotum kar›ﬂ›k noktal›, yan kenarlar› kaide k›sm›nda
hafif çökük ve bu k›s›m di¤er taraflara oranla daha derin
ve geniﬂ noktal› (ﬁekil 1. 22); elitra kar›ﬂ›k s›k noktal›;
noktalar›n çap› pronotumdaki çökük k›sm›n noktalar›n›n
yar›s›, di¤er k›s›mlardaki noktalar›n 1,5-2 kat› kadar;
boyu 6,5-9,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa ve Bat› Sibirya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Erzurum, ‹çel (10), ‹zmir (11),
‹stanbul, K›rklareli (18); Mardin (19).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Arhavi, 10.IX.1992,
15
, 28
; ERZURUM: Oltu, Uzunoluk, 1400 m,
1 ; Pasinler, 1600 m, 13.VI.1995, 5
, 10
;
12.VI.1996, 2
,3
.

Chrysolina vernalis ottomana (Weise, 1906)
Sinonim: Chrysomela vernalis ab. ottomana Weise,
1906; C. vernalis Stierlin, 1861; C. vernalis var. heeri
Oertzen, 1886; C. turca Apfelbeck, 1912; Chrysolina
vernalis ab. florena Roubal, 1932; C. vernalis muchei
Mohr, 1966 (18).
Vücut metalik siyah veya bronz renkte; ilk anten
segmenti aç›k kahve ve tüysüz, di¤erleri siyah, üzerleri s›k
tüylerle kapl›; pronotum öne do¤ru daral›r, kenarlar›
arkadan öne do¤ru daralan düz yivli (ﬁekil 1. 16), çok
küçük ve yüzeysel noktal›; elitra büyük düzgün s›ral›
noktal›; tibia’n›n uç k›sm›n›n 1/3’ ü arka taraf› hariç s›k
diken ﬂeklinde kahve renkli k›llarla kapl›; boyu 8,5-9,5
mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Bosna-Hersek,
Makedonya, Türkiye ve Yunanistan (18).

Bulgaristan,

Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Çanakkale, ‹stanbul ve Tekirda¤
(18).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Borçka, Karagöl,
8.VII.1994, 1 ; Yusufeli, 600 m, 4.VII.1994, 1 , 1
.
Do¤u Karadeniz Bölgesin’de varl›¤› ilk kez bu çal›ﬂma
ile ortaya konmuﬂtur.

Chrysolina staphylea (Linnaeus, 1758)
Vücüt tamamen parlak k›rm›z›ms› kahverenkte;
epikranial dikiﬂ oldukça derin, al›n bas›k; 2. anten
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segmenti di¤erlerinden çok k›sa; baﬂ tamamen seyrek
derin noktal›; pronotum’un kenarlar› boyuna çökük, derin
yivli, üzeri s›k noktal›, nokta çap› çöküklü¤ün d›ﬂ
taraflar›nda daha küçük ve yüzün, noktalar aras› alanlar
küçük kabarc›kl›, kumlu görünümde; elitra s›k kar›ﬂ›k
noktal›, noktalar aras› kar›ﬂ›k kumlu görünümde; boyu
6,5-9,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Çin, Kafkaslar, Kore,
Kuzey Kazakistan, Sibirya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ: Beytepe (Ankara) (12).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Palandöken, 2300 m,
13.VI.1996, 2
,1 .
Bu türün Do¤u Anadolu’da varl›¤› bu çal›ﬂma ile
belirlenmiﬂtir.

Chrysolina trapezicollis Bechyné, 1952
Vücut metalik kahve veya erguvani renkte; bacaklar ve
antenler aç›k kahve veya sar›ms› k›rm›z› renkte;
pronotum’un kenarlar› yivsiz ve çöküntüsüz; pronotum ve
elitra kar›ﬂ›k, s›k düzensiz noktal›; elitra’daki noktalar›n
çap› pronotum’dakilerin iki kat› kadar; antenin 3.
segmenti 2. nin iki kat› kadar uzunlukta; maxillary palp ve
clypeus uzun seyrek sert k›llarla kapl›; boyu 8,0-8,5 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Bat› Kafkaslar (21)
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
2

‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Ardanuç, 25.VI.1996,
,2
. Borçka, Karagöl, 15.VI.1995, 1
.

Chrysomela Linnaeus, 1758
Chrysomela tür tan› anahtar›
1- Baﬂ, kenarlar› hariç pronotum ve elitra mavimsi siyah
veya bronz metalik parlakl›kta; pronotum’un kenarlar›
turuncu veya koyu sar›, orta k›s›mlar›nda birer siyah
nokta taﬂ›r (ﬁekil 1.23); abdomen’in son iki
segmentinin kenarlar› turuncu renkte .....................
.................................................. C. collaris Linnaeus
- Baﬂ ve pronotum tamamen siyah; elitra aç›k kahve,
k›rm›z›ms› veya bunlar›n tonlar›; abdomen’in son iki
segmentinin kenarlar› kahve renkte.........................2
2- Elitra’n›n uç k›sm› siyah lekeli, epipleura boyuna bir
s›ra halinde düzenli noktal› (ﬁekil 1.24)....................
....................................................C. populi Linnaeus
- Elitra’n›n uç k›sm› siyah lekesiz, epipleura boyuna iki
s›ra halinde düzensiz noktal› (ﬁekil 1.25)..................
.....................................................C. saliceti (Weise)
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Chrysomela collaris Linnaeus, 1758
Sinonim: Melasoma collaris Joakimov, 1899 (18).
Baﬂ, kenarlar› hariç pronotum ve elitra mavimsi siyah
veya bronz metalik parlakl›kta; anten k›rm›z›ms› kahve,
3. segment 4.’den daha uzun; pronotum’un kenarlar›
yivli, hilal ﬂeklindeki yivli k›sm›n d›ﬂ kenarlar› noktal› ve
noktalanma arkada öne göre daha s›k, arada kalan k›s›m
tamamen noktas›z, pronotum’un kenarlar› turuncu veya
koyu sar› renkte, orta k›s›mlar›nda birer siyah nokta taﬂ›r
(ﬁekil 1.23); elitra’n›n omuz k›sm› hafif ﬂiﬂkin, üzeri
düzensiz, s›k noktal›, abdomen’in son iki segmentinin
kenarlar› turuncu; erkekler diﬂilere oranla daha parlak;
boyu 5,5- 7,5 mm.
Örnekler Populus nigra L. ve P. teremula L. üzerinden
toplanm›ﬂt›r. Erzurum ve civar›nda özellikle P. nigra’da
önemli derecede zarar yapmaktad›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Çin, Kafkaslar, Kazakistan,
Orta ve Bat› Sibirya ve Rusya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Erzurum (22, 23)
‹ncelenen materyal: ERZURUM:Üniversite arazisi,
1850 m, 15.VI.1995, 2
, 3
; ﬁenkaya, Turnal›,
1750 m, 15.VII.1993, 1 ; Pasinler, Rabat, 2250 m,
8.VI.1995, 10
, 15
; 15.VIII.1996, 40
,
50
; Tortum, Gökdere, 1450 m, 20.VI.1995,
10
, 15
.

Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Sinonim: Melasoma populi Oertzen, 1886, Lina populi
Küster, 1845 (18).
Baﬂ ve pronotum siyah; elitra aç›k kahve veya sar›ms›
k›rm›z›, uç k›sm› siyah lekeli, epipleura boyuna bir s›ra
halinde düzenli noktal› (ﬁekil 1. 24); antenler siyah, ilk 5
segment tüysüz, di¤erleri tüylü; prosterna’n›n yanlar›
kenar oluﬂturur, ortas› d›ﬂa do¤ru ç›k›nt›l›; elitra’n›n
kenarlar› boyuna bir s›ra halinde düzenli noktal›, üzeri ise
düzensiz noktalarla kapl›; abdomen’in son iki siterna’s›n›n
kenarlar› aç›k kahve; boyu 9,5-12,0 mm.
Örnekler Populus spp. üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Asya, Avrupa, Çin, Japonya,
Hindistan, Kuzey Afrika, Palearktik bölge ve Yunanistan
(18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Kars (9), Amasya, Erzincan (10),
‹zmir (11), Aksaray, Ankara, Çorum, Nevﬂehir ve S›vas
Amasya, Bilecik, Erzincan, ‹stanbul (12), Ayd›n, Bitlis,
Denizli, Samsun (24, 25), Trabzon, Sinop, ‹zmit (26).

‹ncelenen materyal: Artvin, Erzurum ve Erzincan
yöresinde yayg›n ve bol say›da bulunan bir tür olup
kavaklarda önemli zararlara sebep olmaktad›r.

Chrysomela saliceti (Weise, 1884)
Sinonim: Melasoma saliceti Weise, 1884 (18).
Baﬂ ve pronotum metalik parlak siyah; elitra
k›rm›z›ms› kahve; antenler siyah›ms› kahve, 7.
segmentten itibaren tüylü; pronotum’un hilal ﬂeklindeki
yivli k›s›mlar› iyice içe çökük ve büyük noktalarla kapl›;
prosterna’n›n ortas› pürüzlü, içe çökük; epipleura boyuna
iki s›ra halinde düzensiz noktal› (ﬁekil 1. 25); son
abdomen sternit’inin kenarlar› aç›k kahve renkte; boyu
7,5-9,5 mm.
Örnekler Salix spp. üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, ‹ran, Kazakistan,
Mo¤olistan, Orta Asya, Sibirya ve Yunanistan (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Ankara, Çank›r›, Çorum,
K›rﬂehir, Konya, Nevﬂehir, S›vas ve Yozgat (12).
‹ncelenen mareryal: ERZ‹NCAN: 14.VI.1994, 15
, 20
; Bahçe Kül.Arﬂ.Ent., 7.VII.1993, 15
,
18
; ERZURUM: Aﬂkale, 1600 m, 15.VII.1995, 3
,4
; Derebo¤az›, 1950 m, 11.VII.1994, 20
,
18
; Pasinler, 1600 m, 17.VII.1980, 2
,
17.VII.1992, 1 , 1 ; 1.IX.1992, 4 , 2
; Tortum,
Tortumkale,1450 m, 4.VII.1980, 1 , 2
; Uzundere,
1100 m, 12.VIII.1993, 2
,3
; Üniversite arazisi,
1850 m, 2.VIII.1993, 1 , 2
.

C. salceti Do¤u Anadolu’da ilk defa bu çal›ﬂma ile tespit
edilmiﬂtir.
Colaphellus Weise, 1916
Colaphellus sophiae (Schaller, 1783)
Sinonim: Chrysomela sophiae Schaller, 1783;
Colaphus sophiae Oertzen, 1886; C. sophiae
transsylvanicus Machatschke, 1954 (18).
Vücut k›sa, oval, kubbeli, arkaya do¤ru daral›r,
mavimsi veya yeﬂilimsi renkte; ilk 5 anten segmenti,
clypeus, maxillar palplerin uç k›sm›, femur’la birleﬂti¤i
k›s›m hariç tibia ve tarsus aç›k kahverengi veya
k›rm›z›mt›rak; pronotum küçük kar›ﬂ›k noktal›; elitra’n›n
d›ﬂ kenarlar› içe do¤ru k›vr›k, üzerindeki kar›ﬂ›k noktalar
derinlemesine zik zakl› hatlar oluﬂturur, son k›s›mlar›
arkaya do¤ru 1/3 e yak›n k›sm›ndan itibaren daral›r ve uç
k›s›mlar› sivri; boyu 4,0-5,5 mm.
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Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Balkanlar, Orta Avrupa ve Türkiye
(18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Kayseri (9), Ankara, Edirne (10),
Aksaray, Amasya, Ankara, Konya ve Yozgat (12),
D›yarbak›r (19).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Üniversite arazisi,
9.VI.1994, 1 ; 16.V.1994, 1 , 1 , 22.VI.1996, 5
,8
.

C. sophia Do¤u Anadolu’ da ilk defa bu çal›ﬂma ile
tespit edilmiﬂtir.
Entomoscelis Chevrolat, 1837
Entomoscelis tür tan› anahtar›
1- Vücut oval veya hafif silindirik; herbir elitron üzerinde
ve süturunda boyuna birer siyah bant bulunur (ﬁekil
1. 26)..........................................E.adonidis (Pallas)
-

Vücut yuvarla¤›ms› oval; her bir elitron’un üzeri siyah
bants›z, yanl›z süturunda boyuna bir siyah bant
bulunur (ﬁekil 1. 27)......................E. suturalis Weise

Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)
Sinonim: Chrysomela adonidis Pallas, 1771; E.
abdominalis Netolitzki, 1912 (18).
Baﬂ, pronotum ve elitra’ n›n rengi varyasyon
göstermesine ra¤men genelde sar›ms› veya k›rm›z›ms›
renkte; clypeus ve labrum siyah; baﬂda vertex’den aﬂa¤›
do¤ru geniﬂleyen siyah bir leke mevcut; antenin ilk
segmenti, trochanter, tibia’n›n ucu ve tarsi kahverengimsi
veya sar›ms›; di¤er anten segmentleri ve bacak k›s›mlar›
siyah; tibia’n›n uç k›sm› uzunca tüylü; prothorax üzerinde
arkaya do¤ru geniﬂleyen siyah bir leke, yanlar›nda birer
siyah nokta bulunur; her elitron’un üzerinde ve süturunda
boyuna birer siyah bant bulunur (ﬁekil 1.26); boyu 6,59,0 mm.
Örnekler Sysimbrium sp. ve Verbascum sp. üzerinden
toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Bat› Rusya, Çin, ‹ran,
Kazakistan, Kuzey Amerika, Mo¤olistan, Orta Asya,
Pakistan, Sibirya, Suriye ve Ukrayna (18); Afagnistan
(20).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Amasya, Ankara, Kayseri (10),
Diyarbak›r, Gaziantep (19), Afyon, Ankara, Eskiﬂehir,
Erzurum, ‹zmir, Kayseri, Konya, Nevﬂehir, Sivas ve
Yozgat (24, 25).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Oltu, Kalebo¤az›,
1400 m, 19.V.1995, 5
,7
; Kurup›nar, 1300 m,
19.V.1995, 3
, 5
; Horasan, Karaçuha,
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31.V.1980, 1 ; Üniversite arazisi, 1850 m, 20.VI.1992,
1 ; 9.VII.1992, 1 , 1 ; 24.VII.1992, 1 ; Dutçu,
1900 m, 28.VII.1993, 3
, 6
; ﬁenkaya,Turnal›,
1750 m, 12.VI.1992, 1 ; Pasinler, 1600 m,
4.VIII.1993, 1 , 2
.

Entomoscelis suturalis Weise, 1882
Vücut yuvarla¤›ms› oval; baﬂ, pronotum ve elitra
k›rm›z›ms› kahve; clypeus, labrum ve mandibula siyah;
antenler kahverengimsi siyah; vertex’de silik siyah bir
nokta mevcut; pronotum’da yanlara do¤ru siyah birer
nokta bulunur; elitra süturunda sucutellum’un biraz
gerisinden baﬂlay›p elitra’n›n sonuna kadar uzayan ince
siyah bir bant mevcut (ﬁekil 1.27); tarsi siyah›ms›
kahverengi, bacaklar›n di¤er k›s›mlar› siyah; boyu 8,0-8,5
mm.
Örnek Galacium sp. üzerindan al›nm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Azerbaycan, Balkanlar, Çin, Do¤u
Avrupa, Gürcistan, ‹ran ve Irak (18)
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Amasya (10), Amasya, Ankara,
K›rﬂehir, Konya, Nevﬂehir, Ni¤de ve Yozgat (13);
Tekirda¤ (18).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Oltu, 27.VI.1996,
2
,3
; Üniversite arazisi, 1850 m, 9.VIII.1993,
1 .

E. suturalis Do¤u Anadolu’ da ilk defa bu çal›ﬂma ile
tespit edilmiﬂtir
Gastrophysa Chevrolat, 1837
Gastrophysa tür tan› anahtar›
1- Pronotum, bacaklar, antenler ve abdomen’in son
k›sm› k›rm›z›ms› sar› veya turuncu; vücudun di¤er
k›s›mlar› metalik yeﬂil veya mavi, nadiren menekﬂe
renginde; elitra’n›n sonu düz.................................
.............................................G. polygoni (Linnaeus)
-

Pronotum, elitra ve abdomen’in son k›sm› metalik
parlak mavi veya siyah›ms› mavi; elitra’n›n sonu hafif
içe çökük..............................................................2

2- Vücut parlak; elitra’n›n omuz k›sm›ndaki noktalanma
s›k ve küçük; adeagus’un apikali düzenli sivrileﬂmiﬂ
(ﬁekil 1.28)......................G.viridula caucasica Jolivet
-

Vücut mat; elitra’n›n omuz k›sm›ndaki noktalanma
seyrek ve büyük; adeagus’un apikali hafif bo¤umlu
(ﬁekil 1. 29)...............................G.viridula (De Geer)

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)
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Sinonim: Chrysomela polygoni Linnaeus, 1758;
Gastrophysa polygoni ab. (fa) ruficollis Zivojnovic, 1950
(18).
Baﬂ siyah, üzeri noktal›; labrum’un uç k›sm› ve
mandibula’lar aç›k kahverenkte; pronotum, bacaklar,
anten ve abdomen’in son k›sm› k›rm›z›ms› sar› veya
turuncu; son tarsus segmenti siyah; prothorax’›n ön
k›sm›nda baﬂ›n oluﬂturdu¤u silik siyah bir bant bulunur;
vucudun di¤er k›s›mlar› ve elitra metalik yeﬂil veya mavi,
nadiren de menekﬂe renginde, üzeri noktal›; boyu 4,5-5,5
mm.

G. polygoni’nin Rumex sp. ve Polygonum sp.
bitkilerinin yapraklar›yla beslenerek delik deﬂik etti¤i
gözlenmiﬂtir.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Çin, ‹ran, Kafkasya,
Kazakistan, Kore, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika,
Mo¤olistan, Orta Asya ve Sibirya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Ankara, Kars (9), Edirne, Kars,
Samsun (10), Kayseri, Nevﬂehir (13), Edirne, ‹stabul,
Samsun (18).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Ardanuç, Akarsu, 4
, 5
, Yusufeli, 3
, 4
, 4.VII.1994;
ERZ‹NCAN:
20.VII.19922
,
1 ;
Üzümlü,
8.VII.1993, 10
,5
; ERZURUM: Dutçu, 1900 m,
28.VII.1993, 1 ; Güzelyayla, 2000 m, 12.VIII.1992,
1 , 1 ; Olur, Olgun, 1800 m, 24.VII.1992, 3
,
2
; Süngübay›r, 1850 m, 23.VII.1992, 3
,4
;
Tortum, 1600 m, 12.VIII.1992, 3
, 5
;
Uzundere, 1100 m, 12.VIII.1993, 2
; Üniversite
arazisi, 1850 m, 1.VII.1992, 2
,3
; 9.VII.1996,
3
,2
; 10.VII.1992, 5
,2
; 6.VIII.1992,
3
,6
; 2.VIII.1996, 2
,5
; 9.VIII.1993,
1 ,1 .

Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)
Vücut dikdörtgenimsi oval; pronotum, elitra ve
abdomen’in son k›sm› metalik parlak, mavi veya yeﬂilimsi
mavi; bacaklar ve anten siyah›ms› mavi veya siyah›ms›
yeﬂil; elitra’n›n sonu hafif içe çökük; mandibula’lar›n ön
yar›s› ve labrum’un ucu aç›k kahverenkte; baﬂ, pronotum
ve elitra s›k noktal›; 1.tarsus segmenti 2. den daha büyük
ve geniﬂ; adeagus’un apikali hafif bo¤umlu (ﬁekil 1.29);
boyu 4,5-6,0 mm.

Kuzey Amerika (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Trabzon (10).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Dumlubaba,
25.VI.1980, 3
, 9
; Palandöken, 2300 m,
13.VII.1983, 24
, 15
; 13.VIII.1995, 28
,
33
; Tortum, Karl›, 2200 m, 16.VIII.1995, 13
,
5
.

G.viridula Do¤u Anadolu’ da ilk defa bu çal›ﬂma ile
tespit edilmiﬂtir
Gastrophysa viridula caucasica Jolivet, 1951
Vücut uzunca oval, hafif dolgun; baﬂ geniﬂ, üzeri
noktal›; antenler siyah›ms› mavi veya siyah›ms› yeﬂil
renkte, son segmentleri ince tüylerle kapl›; mandibula’lar
güçlü, yay ﬂeklinde, uç k›s›mlar› kesik ve diﬂ ﬂeklinde
ç›k›nt›l›, ön yar›s› aç›k kahverengimsi veya k›rm›z›ms›
siyah renkte; labrum’un uç k›sm› hafif tüylü; bileﬂik gözler
küçük, oval ve d›ﬂa do¤ru ç›k›nt›l›; pronotum ve elitra
metalik parlak mavimsi veya yeﬂilimsi renkte, üzeri küçük
noktal›; elitra’n›n d›ﬂ taraflar› kenarl›, humeral callus az
ç›k›nt›l›, elitra üzeri noktal›, bu noktalanma omuz
k›sm›nda daha küçük ve yo¤un; bacaklar siyah›ms› mavi,
tibia’n›n arka taraf› s›k, ince tüylü, uç k›sm› hafif çatall› ve
kenarlar› diﬂ ﬂeklinde ç›k›nt›l›; 1. tarsus segmenti 2.den
daha uzun, son segment ince, uzun; adeagus’un apikali
düzenli sivrileﬂmiﬂ (ﬁekil 1. 29); boyu 4,0-6,0 mm.
Örnekler Rumex alpinus L’den toplanm›ﬂt›r. Borçka
(Artvin)’n›n Karagöl orman fidan üretim alanlar›nda ve
civar›nda yo¤un olan G. viridula caucasica ladin
fidanl›klar›nda problem olan R. alpinus’a karﬂ› biyolojik
mücadelede kullan›lma potansiyeli mevcuttur. Yap›lan baz›
uygulamalarda baﬂar›l› sonuçlar al›nm›ﬂt›r (27).
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Kafkaslar (28).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Karagöl, Borçka (Artvin) (27).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Borçka, Karagöl,
8.VII.1994, 80
, 74
; 15.VI.1995, 52
,
79
.

Gonioctena Chevrolat, 1837
Gonioctena tür tan› anahtar›
-

Pronotum tamamen siyah veya baz› bireylerde
yanlardan kahverenkte bantl›, üzeri siyah lekesiz; ilk 6
anten segmenti k›rm›z›ms› kahve; geri kalan
segmentler ve tibia hariç bacaklar tamamen siyah,
tibia’n›n arka yar›s› k›m›z›ms› sar› veya kahve.............
............................................ G. linnaeana (Schrank)

-

Pronotum k›rm›z›, üzerinde iki tane siyeh leke

Örnekler Rumex alpinus L. ve di¤er baz› Rumex türleri
üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Kafkasya, Kazakistan ve
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mevcut; anten aç›k k›rm›z› renkte; tibia ve tarsus aç›k
k›rm›z›, di¤er bacak segmentleri siyah renkte.............
......................................G. fornicata (Brüggemann)

Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873)
Sinonim: Phytodecta fornicatus Brüggemann, 1873;
Gonioctena sexpunctata Joakomov, 1904, Phytodecta
fornicata ab. sexpunctata Zivojnovic, 1950 (18).
Baﬂ siyah, çok küçük noktal›; clypeus, labrum ve
mandibula kahverenkte; antenler, labial palplerin uç k›sm›
hariç di¤er k›s›mlar›, tibia ve tarsus aç›k k›rm›z›ms›
renkte, di¤er bacak segmentleri siyah; tibia’n›n uç k›sm›
s›k tüylü, uca do¤ru geniﬂler, iki kenarl›, d›ﬂa do¤ru olan
kenar diﬂ ﬂeklinde ç›k›nt›l› (ﬁekil 1. 8); pronotum ve elitra
sar›ms› k›rm›z›; pronotum üzerinde 2 tane siyah leke
mevcut; elitra’n›n üzeri s›ral› noktal›, herbir elitron’da
öndekiler küçük, di¤erleri ise daha büyük üç tane, her iki
elitra süturunun ortas›nda da bir siyah leke bulunur (ﬁekil
1. 30); boyu 5,5-6,5 mm.
Örnekler Medicago sativa üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Böcek Erzurum ve Erzincan’›n önemli bir yonca
zararl›s›d›r.

Baﬂ, a¤›z parçalar› ve pronotum siyah; pronotum baz›
bireylerde yanlardan kahverenkte bantl›, üzeri kenarlarda
s›k, geniﬂ ve derin, ortada seyrek, yüzün ve küçük noktal›;
baﬂ s›k derin noktal›; elitra pas veya kiremit renginde,
üzeri düzenli s›ral› noktal›, de¤iﬂiklik göstermesine
ra¤men üzerinde genelde her bir elitronda 1 ön ve 1 de
arkada 2 siyah leke bulunur, bazen epipleura üzerinde
ortada siyah leke mevcutken baz› bireylerde sadece ön
k›s›mdaki siyah lekeler görülür; ilk 6 anten segmenti
k›rm›z›ms› kahve; geri kalan segmentler ve tibia hariç
bacaklar tamamen siyah, tibia’n›n arka yar›s› k›m›z›ms›
sar› veya kahverenkte; tibia’n›n uç k›sm› s›k tüylü, uca
do¤ru geniﬂler, iki kenarl›, d›ﬂa do¤ru olan kenar diﬂ
ﬂeklinde ç›k›nt›l› (ﬁekil 1. 8); boyu 6-6,5 mm.
Örnekler Salix spp. üzerinden toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Türkiye, Kazakistan (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: So¤anl› Geçidi (Gümüﬂhane)
(10).
‹ncelenen materyal:
28.VI.1996, 30
, 20

ERZURUN:
.

Il›ca,

E¤erti,

Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Kuzey Afrika ve Suriye
(18).

Leptinotarsa Stal, 1858

Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Adana (7), ‹zmir (11), Çank›r›,
Konya, Aksaray, Nevﬂehir, Ankara ve Yozgat (13),
Diyarbak›r, Mardin(19), Ankara (29), Erzincan, Erzurum
(30).

Sinonim: Doryphora decemlineata Say, 1824 (18).

‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Yusufeli, K›nal›çam, 900
m, 4.VII.1994, 1 , 2
; ERZ‹NCAN: 9.V.1992, 30
, 20
; 14.VI.1994, 39
, 45
; Bahçe Kült.
Arﬂ. Ent., 1.VII.1992, 40
, 80
; 7.VII.1993,
30
, 20
; Üzümlü, 8.VII.1993, 47
, 30
;
Bay›rba¤, 8.VII.1993, 50
, 40
; ERZURUM:
‹spir, Madenköprübaﬂ›, 1600 m, 18.VI.1994, 23
,
21
; Oltu, Anzavderesi, 8.VII.1995, 12
, 14
;
Olur, Taﬂl›köy, 1000 m, 14.IV.1994, 30
, 45
;
ﬁenkaya, Penek, 1200 m, 26.IV.1995, 13
, 25
;
Pasinler, 1600 m, 4.VIII.1993, 16
, 23
.

Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781)
Sinonim: Chrysomela linnaeana Schrank, 1781;
Phytodecta linnaeanus Zivojnovic, 1950; P. linnaeanus
ab. kraaatzi Apfelbeck, 1912; P. linnaeanus ab. nigricollis
Apfelbeck, 1912; P. linnaeanus ab. satanas Apfelbeck,
1912; P. linnaeanus ab. apfelbecki Kaszab, 1962 (18).
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Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)

Vücut oval ve konveks; baﬂ sar›, vertex’ten aﬂa¤›
do¤ru geniﬂleyen iri ve siyah bir leke bulunur; antenlerin
ilk 5 segmenti sar›ms› turuncu, di¤er segmentler siyah;
pronotum sar›, üzerinde ortada kabaca V ﬂeklinde bir,
yanlar›nda üçer tane siyah leke bulunur, herbir elitron
üzerinde 5 adet, süturunda bir adet boyuna siyah bant
mevcut, bantlar üzeri iki s›ral› noktal›, noktalar aras›
k›rm›z›ms› sar› veya turuncu; bacaklar k›rm›z›ms›
kahverenkte, sadece tarsi siyah; abdomen’in ventrali sar›,
üzerinde siyah lekeler bulunur; boyu 10,0-12,0 mm.
Örneklerin ço¤unlu¤u patates bitkisinden, bir k›sm› da
Hyascyamus niger ve di¤er baz› Solaneceae’ ler üzerinden
toplanm›ﬂt›r. Böcek yörede önemli bir patates zararl›s›
olup patates tar›m›n› olumsuz yönde etkilemektedir.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Amerika, Avrupa ve Balkanlar (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Ülkemizde patates tar›m›n›n
yap›ld›¤› her yöreye yay›lm›ﬂ durumdad›r (12, 31).
‹ncelenen materyal: Erzurum, Erzincan ve Artvin
çevresinden çok say›da örnek toplanm›ﬂt›r.

‹. ASLAN, H. ÖZBEK

Phaedon Latreille, 1829
Phaedon tür tan› anahtar›
1- Vucut metalik bronz renkte; epipleura geniﬂ, elitra’n›n
yar›s›nda kesilir, humeral callus belirgin de¤il...........
..................................................P.pyritosus (Rossi)
-

Vucut metalik mavi veya yeﬂil renkte; epipleura geniﬂ,
elitra’n›n sonuna kadar devam eder, humeral callus az
veya çok belirgin...................................................2

2- Vücut küçük, 3,5-4,0 mm, ilk iki anten segmentinin
alt k›s›mlar› k›rm›z›ms› kahve veya pas renginde;
elitra’daki boyuna s›ral› noktalama düzenli, nokta
s›ralar› aras›ndaki alanlar noktas›z veya hafif noktal›;
son abdomen sterniti’nin yan ve uç k›sm› turuncu
renkte...................................P.cochlearia (Fabricius)
-

Vücut büyük, 4,5-5,0 mm; ilk 5 anten segmenti siyah
di¤erleri siyah›ms› mavi; elitra’daki boyuna s›ral›
noktalama posteriore do¤ru düzensiz, noktalar
yaklaﬂ›k ayn› büyüklükte, s›ralar aras› alan küçük
noktal›; son abdomen siterniti’nin yan ve uç k›sm›
yar›ya kadar turuncu renkte...P.cochleariae (Linnaeus)

Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758)
Sinonim: Chrysomela armoraciae Linnaeus, 1758;
Plagiodera armoraciae Kovacev, 1905 (18).
Vücut metalik koyu mavi veya yeﬂil; ilk 5 anten
segmenti siyah, di¤erleri siyah›ms› mavi; pronotum’un
üzeri düzensiz s›k kar›ﬂ›k noktal›; humeral callus iyice
ç›k›nt›l›, elitra üzerindeki boyuna s›ral› noktalama
posteriore do¤ru düzensiz, noktalar›n büyüklü¤ü hemen
hemen ayn›, s›ralar aras› s›k küçük noktal›; son abdomen
sterniti’nin yan ve uç k›sm› geniﬂçe yar›ya kadar turuncu
renkte; boyu 4,5-5,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Kafkaslar, Kazakistan,
Orta Asya ve Sibirya (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Rize (10), Nevﬂehir (13).
‹ncelenen materyal: ERZURUM: Köﬂk Köyü, 2000 m,
20.VI.1996, 2
, 1 ; Palandöken, 2300 m,
13.VIII.1995, 1 ; ﬁenkaya, Turnal›, 1750 m,
24.VII.1996, 2
; Tortum, Aﬂa¤› Meydanlar, 1750 m,
21.V.1995, 1 ; Karl›, 2250 m, 16.VIII.1995, 1 .
‹lk kez bu çal›ﬂma ile P. armoraciae’nin Do¤u
Anadolu’da bulundu¤u tespit edilmiﬂtir.

Vücut metalik mavi veya mavimsi yeﬂil; ilk iki anten
segmentinin alt k›s›mlar› kahverengi veya k›rm›z›ms›;
pronotum s›k kar›ﬂ›k noktal›; elitra’daki s›ral› noktalanma
düzenli, s›ralar aras› tamamen noktas›z veya çok hafif
küçük noktal›; humeral callus az belirgin; son abdomen
sterniti’nin uç ve yan k›sm› turuncu renkte; boyu 3,5-4,0
mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Kafkaslar, Kazakistan,
Orta Asya, Sibirya ve Türkiye (18).
Türkiye’deki Yay›l›ﬂ›: Trabzon (10), Ankara, Kayseri,
K›rﬂehir ve Ni¤de (25).
‹ncelenen
materyal:
ERZURUM:
‹spir,
Madenköprübaﬂ›, 1600 m, 18.VI.1994, 1 ; Tortum,
Aﬂa¤› Meydanlar, 1750 m, 7.VIII.1995, 5
, 7
;
Uzundere, Dikyar, 1450 m, 24.V.1994, 1 .

P. cochleariae ’nin Do¤u Anadolu’da bulundu¤u ilk kez
bu çal›ﬂma ile tespit edilmiﬂtir.
Phaedon pyritosus (Rossi, 1792)
Sinonim: Chrysomela pyritosa Rossi,
Neophaedon pyritosus Karnozickij, 1959 (18).

Vücut metalik bronz veya siyah›ms› kahverenkte;
anten ve bacaklar siyah›ms› kahve; baﬂ s›k, kar›ﬂ›k noktal›;
pronotum s›k, kar›ﬂ›k, küçük noktal›; elitra düzgün s›ral›
noktal›, noktalar boyuna çizgiler oluﬂturur, s›ralar aras›
küçük, kar›ﬂ›k, seyrek noktal›; epipleura geniﬂ, elitra’n›n
yar›s›nda kesilir, ön tarafta oldukça geniﬂ, humeral callus
belirsiz, nokta s›ralar› elitra’n›n bazal›na kadar devam
eder; boyu 3.5-4.3 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Afganistan, Kafkaslar,
Kazakistan, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türkiye (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Maçka (Trabzon), Çarﬂamba
(Samsun) (7), Eskiﬂehir (10), Dodurga Köyü (Ankara),
K›z›lca (K›rﬂehir), Bo¤azl›yan (Yozgat), Küllük Köyü
(Sivas), Kulu (Manisa), Merzifon (Amasya) (13) ‹stanbul
(18).
2

‹ncelenen materyal: Köﬂk Köyü, 2000 m, 20.VI.1996,
, 1 ; Palandöken, 2300 m, 9.VII.1996, 2
.

P. pyritosus’un Do¤u Anadolu’da bulundu¤u ilk kez bu
çal›ﬂma ile tespit edilmiﬂtir.
Phratora Chevrolat, 1837
Phratora tür tan› anahtar›

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)
Sinonim: Chrysomela cochleariae Fabricius, 1792;
Phaedon cochleariae var. graecus Apfelbeck; P.
cochleariae var. obesus Gruev, 1969 (6).

1792;

-

Elitra’daki boyuna s›ra halindeki çizgilerin d›ﬂtan
itibaren 3. ve 4. aral›k ince, küçük, s›k ve kar›ﬂ›k
noktal› (ﬁekil 1.32).................P. vitellinae (Linnaeus)
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-

Elitra’daki boyuna s›ra halindeki çizgilerin d›ﬂtan
itibaren 3. ve 4. aral›k tek s›ra halinde düzenli
noktal›(ﬁekil 1.33).......................P. tibialis (Suffrian)

Phratora tibialis (Suffrian, 1851)
Sinonim: Phyllodecta tibialis Suffrian, 1851; P. tibialis
cornellii Müller, 1953; Phratora tibialis ab. cornellii
Gruev, 1978 (18).
Vücut metalik parlak mavi renkte, uzunca oval; tüm
baﬂ yüzeyi s›k, kar›ﬂ›k noktal›; 1. anten segmentinin uç
k›sm› ve 2. segment k›rm›z›ms› kahve, di¤er segmentler
siyah renkte; pronotum’un anteriorü posterioründen daha
geniﬂ, basal› elitradan daha dar, üzeri s›k kar›ﬂ›k noktal›,
noktalar aras› çok küçük, yüzün, seyrek noktal›, arka
kenar uçlar› sivri; elitra boyuna 10 adet çizgi ﬂeklinde
s›ral› noktal›, s›ralar aras› mesafe farkl›, 7.-9. s›ra ars› tek
s›ra halinde düzgün noktal› (ﬁekil 1.33); tarsi’nin alt
k›s›mlar› ve tibia’n›n uç k›sm› s›k tüylerle kapl›, t›rnaklar
diﬂli; boyu 4,8-5,5 mm.
Örnekler Salix spp. den toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Türkiye (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Ankara (18), K›z›lcahamam
(Ankara) (13).
5
2

‹ncelenen materyal: Köﬂk Köyü, 2000 m, 20.VI.1996,
,8
; Olur, Süngübay›r, 1850 m, 20.VII.1995,
,5
.

Bu türün Do¤u Anadolu’da varl›¤› ilk kez bu çal›ﬂma ile
ortaya konmuﬂtur.

Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)
Sinonim: Chrysomela vitellinae Linnaeus, 1758;
Phyllodecta vitellinae Joakimov 1904; Phratora vitellinae
ab. brevicolia Markovic, 1909, Gonioctena atrovirens
Markovic, 1909 (18).
Vücut metalik yeﬂilimsi, uzunca oval; clypeus’un al›na
birleﬂti¤i k›s›m ters V ﬂeklinde (ﬁekil 1. 31); ilk anten
segmentinin yar›s› ve 2. segment kahverengimsi, di¤erleri
mavimsi siyah, 2. segment 3. den daha k›sa; pronotum’un
kaidesi elitra’dan daha dar, önde geniﬂ kavis oluﬂturur,
arka k›sm› düzgün ve uç k›s›mlar› hafif ç›k›nt›l›; elitra
boyuna 10 adet çizgi ﬂeklinde s›ral› noktal›, s›ralar aras›
mesafe farkl›, 7.-9. s›ra ars›nda küçük noktalanma çok
fazla ve arkaya do¤ru dahada s›klaﬂ›r (ﬁekil 1.32);
tarsi’nin alt k›s›mlar› ve tibia’n›n uç k›sm› s›k tüylerle
kapl›, t›rnaklar diﬂli; boyu 5,0-5,5 mm.
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Örnekler Salix spp. den toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Çin, Kafkaslar, Kazakistan,
Kore, Kuzey Amerika, Sibirya, Rusya, Türkiye ve Uzak
Do¤u (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Bursa (9), Ankara, Giresun (10),
Ankara ve Çorum (13), ‹zmit, Adapazar› (26).
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Borçka, Karagöl,
8.VII.1994, 2
,3
; ERZURUM: Olur, Süngübay›r,
1850 m, 20.VII.1995, 2
,5
.
Bu türün Do¤u Anadolu’da varl›¤› ilk kez bu çal›ﬂma ile
ortaya konmuﬂtur.

Plagiodera Redtenbacher, 1845
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
Sinonim: Chrysomela versicolora Laicharting, 1781;
Galeruca versicolora Drenski, 1955 (18).
Vücut geniﬂce oval, donuk metalik mavi, mavimsi yeﬂil
veya mavimsi menekﬂe renginde, ventrali siyah; labrum,
ilk 5 anten segmenti, mandibula’n›n uç k›sm›, trochanter,
tibia’n›n uç k›sm› ve son segment hariç tarsi aç›k kahve
veya sar›ms› pas renginde; bacaklar ve di¤er anten
segmentleri siyah; pronotum küçük, s›k, kar›ﬂ›k noktal›;
humeral callus iri ç›k›nt›l› (ﬁekil 1. 10), epipleura oldukça
geniﬂ, keskince alta do¤ru dönük, içe kavis oluﬂtururarak
batar ve abdomen’in sterniti’ne derince iz b›rak›r; elitra
geniﬂ derin, yo¤un düzensiz noktal›; abdomen sternit’leri
parlak, tüysüz, son sternitin ucu sar› benekli; boyu 4,05,0 mm.
Örnekler Salix spp. ve Populus spp. üzerinden
toplanm›ﬂt›r.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Japonya, Hindistan, Kuzey
Afrika, Kuzey Amerika, Palearktrik bölge, Sibirya ve
Tayvan (13, 18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: ‹zmir (11), Sakarya,
Samsun,Trabzon (10, 13), ‹stanbul (18), ‹zmit (8, 26).
‹ncelenen
materyal:
ERZ‹NCAN:
Kemaliye,
S›ral›konak, 22.VI.1982, 4
, 3
; ERZURUM:
5.VII.1983, 2
, 3
; Narman, 1400 m.
5.VII.1980, 1 , 1 ; Sam›kale, 5.VII.1980, 1 , 1 ;
ﬁenkaya, Penek, 1200 m, 19.V.1995, 5
, 7
;
Tortum, 1600 m, 22.VII.1994, 1 ; 12.VIII.1993, 5
, 5
; Tortumkale, 1450 m, 4.VII.1980, 1 ;
Kaledibi, 1600 m, 4.VII.1980, 2
; Uzundere, Dikyar,
1450 m, 17.VI.1996, 4
, 5
; Uzunahmet,
11.VI.1981, 1 .

‹. ASLAN, H. ÖZBEK

Bu türün Do¤u Anadolu’da varl›¤› ilk kez bu çal›ﬂma ile
ortaya konmuﬂtur.

Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r.
‹ncelenen materyal: ARTV‹N: Arhavi, 10.IX.1992, 3
, 1 ; Kireçli, 15.VI.1992, 1

Prasocuris Latreille, 1802
Prasocuris junci (Brahm, 1790)
Sinonim: Chrsomela junci Brahm, 1790; Prasocuris
beccabungae Küster, 1846; P. minutus Markovic, 1909
(18).
Vücut uzunca silindirik, metalik mavi; antenler siyah,
3. segment di¤erlerinden daha uzun ve ince, son 5
segment sona do¤ru topuz oluﬂturur, üzeri s›k tüylü; al›n
anten çukurlar› aras›nda geniﬂ ters U ﬂeklinde kabar›k;
pronotum dar eni boyundan daha k›sa son k›sm›n
kenarlar› hafif diﬂli, üzeri kar›ﬂ›k noktal›; elitra’n›n kaidesi
pronotum’dan daha geniﬂ, elitra ortadan sona do¤ru hafif
geniﬂler, üzeri s›ra ﬂeklinde düzenli noktal›, noktalar 10
adet boyuna çizgi oluﬂturur; boyu 4,0-5,0 mm’ dir.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Avrupa, Güney Sibirya, Kafkaslar,
Kuzey Afrika (18).
Türkiye’deki yay›l›ﬂ›: Afyon, Ankara, Eskiﬂehir,
Kayseri, K›rﬂehir, Konya, Mu¤la, Nevﬂehir, S›vas ve
Yozgat (7, 13), Samsun (10).
‹ncelenen
materyal:
ERZURUM:
‹spir,
Madenköprübaﬂ›, 14.VII.1996, 3
,4
; Üniversite
arazisi, 1850 m, 21.VI.1994, 1 ; 20.VI.1995, 1 .

P. junci’n›n Do¤u Ana Dolu Bölgesindeki varl›¤› ilk kez
bu çal›ﬂma ile ortaya konmuﬂtur.
Timarcha Latreille, 1829
Timarcha hummelii Falderman, 1837
Siyah metalik parlakl›kta veya koyu siyah›ms› mor
renkte, baﬂ pronotum’un alt›na gözlerin ya›s›na kadar
girer; pronotum öne do¤ru geniﬂler ve kenar uçlar› sivri,
üzeri s›k küçük noktalarla kapl›; elitra posterior ve
anteriore do¤ru daral›r, posteriorde uç k›s›mlar› içe do¤ru
kesik (ﬁekil 1.2), küçük, seyrek ve kar›ﬂ›k noktalarla kapl›
olan elitra’n›n üst k›sm› ﬂiﬂkin ve bombeli, d›ﬂ kenarlar›
uca do¤ru karina oluﬂturur ve bu karina ilk 1/3 lük
k›s›mda oldukça belirgin, sona do¤ru azalarak kaybolur;
bacaklar güçlü, tarsus segmentleri k›sa ve geniﬂ, 3. tarsus
segmentiin ön aç›kl›¤› çok az, t›rnaklar güçlü ve içe k›vr›k,
son tarsus segmentinin üzeri sert ve seyrek tüylü; boyu
9,0-11,0 mm.
Dünyadaki yay›l›ﬂ›: Trans Kafkaslar, Ermenistan,
Gürcistan (32).

7

,5

; Borçka, 8.VII.1994,

.

Tart›ﬂma ve Sonuç
Çal›ﬂma sonucunda, Chrysomelinae altfamilyas›ndan
12 cinse ba¤l› 34 tür tespit edilmiﬂtir. Bunlardan 5 tanesi
Türkiye faunas› için yeni kay›tt›r. Di¤er taraftan, bu
türlerden 14 tanesinin Do¤u Anadolu’ da varl›¤› ilk kez bu
çal›ﬂma ile belirlenmiﬂtir.
Ülkemizde Chrysomelidae ile ilgili faunistik çal›ﬂmalar
yapan Medvedev (7) Chrysomelinae’den 7 tür tespit
etmiﬂtir. Ayn› araﬂt›r›c›, bir baﬂka çal›ﬂmas›nda bunlara
ilaveten ayn› altfamilyadan 4 tür daha saptam›ﬂt›r.
Bunlardan Chrysolina (Ovasoma) wittmeri bilim dünyas›,
di¤erleri ise Türkiye faunas› için yenidir (8). Gruev ve
Tomov (9), bu altfamilyadan 9, Kasap (12,13) ise 28 tür
kaydetmektedirler. Bu türlerin hemen tamam› Bat› ve
‹çanadolu’ya aittir. Erzurum ve çevre illerinden saptanan
34 tür bu yörenin Chrysomelinae türleri yönünden zengin
oldu¤unu göstermektedir.
Bu çal›ﬂmada tespit edilen türlerden Chrysolina
herbacea ve C. modesta coerulans’›n genellikle 1000
m’nin üzerindeki Mentha longifolia ve sulak alanlardaki
di¤er baz› bitkiler üzerinde bol say›da bulundu¤u
belirlenmiﬂtir.
Türkiye faunas› için yeni olan türlerden Timarcha
hummeli’nin Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde yayg›n oldu¤u,
C. trapezicollis’in ise sadece Artvin’de nadir rastlanan bir
tür oldu¤u belirlenmiﬂtir. Di¤er taraftan, C. hyrcana
Erzuruum ve Erzincan’da, C. cuprina ve C.geminata ise
sadece Erzurum’da bulunmuﬂtur.

Chrysolina hyperici’nin Hypericum spp. bitkisine karﬂ›
biyolojik mücadelede kullan›ld›¤› belirtilmektedir (1).
Ancak, araﬂt›rma alan›nda bu türün populasyonunun
düﬂük oldu¤u gözlenmiﬂtir. Fakat Gastrophysa viridula
caucasica’ populasyonu çok yüksek olan bir türdür. Bunun
ladin fidan üretim alanlar›nda problem oluﬂturan Rumex
alpinus’a karﬂ› biyolojik mücadelede kullan›lma olana¤›
vard›r. G. virudula ise Erzurum’un çeﬂitli yörelerinde
yo¤un bir ﬂekilde bulunmakta ve Rumex spp. yi tahrip
etmektedir.
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Prasocuris Latreille’de pronotum (Ölçek 1mm) 2. Timarcha Latreille’de elitron (Ölçek 4mm) 3. Entomoscelis Chevrolat’da elitra (Ölçek
3mm) 4. Chrysolina Motscholusky’da elitron (Ölçek 2mm) 5. Chrysolina Motscholusky’de maxillary palp (Ölçek 0,5mm) 6.
Leptinotarsa Stal’ de maxillary palp (Ölçek 0,5mm) 7. Gonioctena Chevrolat ve Phyratora Chevrolat’da t›rnak (Ölçek 0,5mm) 8.
Gonioctena Chevrolat’da tibia (Ölçek 0,5mm) 9. Gastrophysa Chevrolat’da elitra (Ölçek 2mm) 10. Plagiodera Redtenbacher’ da elitron
(Ölçek 1mm) 11. Chrysomela Linnaeus’da pronotum (Ölçek 2mm) 12. Chrysolina herbacea (Duftschmidt)’da prosterna (Ölçek 0,5mm)
13. C. modesta coerulans (Scriba)’da prosterna (Ölçek 0,5mm) 14. C. modesta coerulans (Scriba)’da elitra (Ölçek 2mm) 15. C.
gypsophilae (Küster)’de pronotum (Ölçek 2mm) 16. Ch. vernalis ottomana (Weise)’de pronotum (Ölçek 2mm) 17. C. chalcites
(Germar)’de pronotum (Ölçek 1,5mm) 18. C. cuprina (Duftschmidt)’da pronotum (Ölçek 2mm) 19. C. geminata (Paykul)’da pronotum
(Ölçek 1,5mm) 20. C. hyrcana Weise’da adeagus (Ölçek 0.2mm) 21. C. marginata (Linnaeus)’da elitron (Ölçek 2mm) 22. C. polita
(Linnaeus)’da pronotum (Ölçek 2mm) 23. Chysomela collaris Linnaeus’de pronotum (Ölçek 2mm) 24. C. populi Linnaeus’de elitron
(Ölçek 2mm) 25. C.saliceti (Weise)’de elitron (Ölçek 2mm) 26 Entomoscelis adonidis (Pallas)’da elitra ve pronotum (Ölçek 2mm) 27.
E. suturalis Weise’da elitra ve pronotum (Ölçek 2mm) 28. Gastrophysa viridula caucasica Jolivet’da aedeagus (Ölçek 0.2mm) 29. G.
viridula (De Geer)’da aedeagus (Ölçek 0.2mm) 30. Gonioctena fornicata (Brüggemann)’da elitra (Ölçek 2mm) 31. Phratora vitellinae
(Linnaeus)’da baﬂ (Ölçek 0,5mm) 32. P. vitellinae (Linnaeus)’da elitron (Ölçek 1mm) 33. P. tibialis (Suffrian) ’da elitron (Ölçek 1mm).
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